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zero  tolerance and drastic  law enforcement actions have been  increasing.  In  this paper  I 
discuss  the Costa Rican  talk  of  crime  from  a  historical perspective  to demonstrate  that 
crime has always been a topic that has generated pervasive feelings of insecurity and so‐
cial pessimism.  I argue  that  social  changes  in Costa Rican  society and  the paradigmatic 
shift  in  economic  and  social‐welfare  politics  since  the  1980s  have  been  essential  in  the 
transformation  of  the  talk  of  crime. As part  of  this  transformation,  the politicization  of 





































4 The History of the Talk of Crime 















lem.1 Fear of crime  is widespread  in society, and  the common perception  that  things arenʹt 

















simultaneously detract  attention  from  other  social problems  in Costa Rica. One  statement 
from within  the  contemporary  talk of  crime may help  to  illustrate  the general  rage  about 

































element of Costa Rican national  identity and  social order)—is  increasingly articulated and 
accepted. These four typical assumptions have been recurrent themes in the mass media and 
political statements. They were also very common in interviews I undertook in Costa Rica in 



















materially:  barbed  wire‐enclosed  houses,  and  office  buildings  or  fast‐food  restaurants 
guarded by armed security agents. 




which  is perceived  as historically nonexistent.  I  subsequently  argue  that  the discussion of 
violence  and  crime—notwithstanding  the  accusations  regarding  the  state’s passivity—was 
not transmitted into national politics on the same scale until the mid‐1980s. In conclusion, I 
briefly reflect upon the hypothesis that the historical change in the talk of crime has been a 













concept  in  order  to  subsequently  analyze  the  history  of  this  discourse  and  its  changing 
power over politics in the fourth and central section of this paper. I will also discuss the im‐






continent—even  if some authors, such as Angelina Godoy,  recognize  the  interestingness of 
the country, where crime rates are relatively low while fear of crime and the call for law and 
order are very evident (Godoy 2006: 63).8 Nevertheless, most analyses concentrate on other 
countries. An  interesting exception  is “El cuerpo del delito”  (“Corpus Delicti”) by Germán 
Rey, who does not analyze violence and  crime per  se, but  rather  their presentation  in  the 
mass media, and who includes Costa Rica as one of his cases (Rey 2005). 
In most overview  studies about violence and  crime  in Central America, Costa Rica  is also 
usually referred to as the peaceful exception, with more detailed investigation seen as being 
unnecessary.9  While  this  valuation  cannot  be  dismissed  completely—as  there  was  and  is 
more violence  to  investigate  in Guatemala, El Salvador, and Honduras—the catchphrase of 
the Central American exception has  for a  long  time deflected attention  from certain  trends 
and changes concerning the talk of crime in Costa Rica. Together with some articles about the 
country (which I will present in the remainder of this section), our own work has filled this 
gap  a  little  (Huhn/Oettler/Peetz  2007;  2008;  2009;  Huhn/Peetz  2008;  Huhn  2008a;  2008b; 
2009a; 2009b; Oettler 2007; Peetz 2008a; 2008b). 
Some recent works about violence and crime in Central America include Costa Rica, though 














Rica  is  rare, a  few older works basically prove  that  these matters were already being dis‐
cussed scientifically decades ago, and newer works demonstrate the way  in which they are 
discussed  today.  In  1986  the  sociologist  Fernando Coto Martén  published  an  essay  about 
crime in Costa Rica. He basically criticized the loss of traditional values, the “anti‐social” ef‐





fear of  crime  in San  José  in order  to graduate  from  the  law  faculty at  the Universidad de 




is  the UNDP’s  Informe Nacional  de Desarrollo Humano  2005. Venciendo  el  temor.  (In)seguridad 
ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica  (National Human Development Report 2005. Resolve 
Fear. Public (Un)Safety and Human Development in Costa Rica) (PNUD 2006). The 600‐page re‐
port  deals with  violence  and  crime  in  its  five  chapters,  as well  as with  the  social  conse‐
quences,  roots, and  fear of  crime. The  report  thereby deals very  critically with  the  fear of 
crime and sensational fear mongering in Costa Rica. In conclusion, the report not only recog‐
nizes a  serious  crime problem  in Costa Rica but also underlines  the noncausality between 






focus of  the  first National Report  on Human Development  itself proves  the  social  signifi‐
cance of the topic in Costa Rica. 












very sophisticated analysis of  the behavior of  the Costa Rican mass media. They prove  the 
causality of media sensationalism and fear of crime and criticize the lack of responsibility of 
the media.  In  the  fourth report,  Julio Bejarano  (2006) attends  to another specific element of 

























Rica. The mostly very supportive  investigations persist  in  taking a phenomenological point of view, which 
means that they are mostly based on the assumption that there  is a big problem with crime and violence  in 
Costa Rica without  questioning  this  assumption  itself. Therefore,  they  are  only mentioned  for  the  sake  of 
completeness  in  the  context  of  the  central  topic  of  my  paper:  Villasuso/Díaz/Chinchilla  2000;  Programa 

























to  actual  threats  (for  a  review of  the different uses of  the  concept  see: Hale  1996; Farrall/ 
Gray/Jackson 2007). Nevertheless,  there are also many  studies about  the mediation of and 
manipulation of  the  fear of crime. Zedner,  for example, points out  that  fear of becoming a 
victim is less common among young males than among other groups, although they are sta‐
tistically  the social group with  the biggest risk of actually becoming a crime victim. As  the 
feeling of vulnerability  is  far more prevalent among  senior  citizens, demography plays an 
important role in statistical research on the fear of crime (Hale 1996; Zedner 1997).  
Other studies have shown that the number of people expressing fear of crime  in surveys  is 




published an article about  the  socioeconomic aspects of  crime  in Costa Rica between 1725 and 1850  (Gud‐
















Secondly,  they establish  the “important”  topics of society, as  the agenda‐setting  theory has 
proved  since  the 1970s  (McCombs/Shaw 1972; McCombs 2004). Thirdly,  the mass media not 
only present these topics but also direct the public regarding how to think about them (Iyengar/ 
Kinder 1987; Iyengar 1991; see also van Dijk 1995a on power and the news media; Bourdieu 
1998: 28; Cocco 2003: 57). And  fourthly,  through  their discursive power,  they are  in many 
cases able to create consensus among a group or a majority—the majority of the Costa Rican 
nation  in  this  case—as distinguished  from other groups or minorities  (Dijk 1995b; Noelle‐
Neumann 1998). Nevertheless, the fact that the mass media have a certain power to influence 
society does not necessarily mean  that  they do.  In  this paper, mass media are seen as only 
one of the driving forces of public discourses. For this reason I will also describe politics, and 




and  the consequence of  the  fear of crime. Caldeira  (2000) establishes a different concept  to 




understanding of  talk  therefore  corresponds  to  those processes defined  as discourses  in  a 
Foucaultian sense. In this context, discourse does not mean discussion or deliberate and con‐




In  short,  the  “talk‐of‐crime”  concept does not mainly distinguish  between  rationality  and 
                                                     














ond half of  the  twentieth century on  the one hand and how  the concrete phenomena were 






I will concentrate on La Nación  for “its capacity  for  translating  its symbolic power  into  the 
agenda of the public sphere” (Sandoval 2008: 107). Public opinion polls provide an informative 
basis  regarding public perception of  the quality of different newspapers and of newspapers 
compared  to other media generally  in contemporary Costa Rica.  In an opinion poll  in 2004, 






cent of all university graduates did  the same  (Fonseca/Sandoval 2006: 10). La Nación  is also 
the most  important newspaper for all those who actively participate  in Costa Rican politics 
































Lucila Monge, expert  in penal  law,  in October 2004. “Costa Rica  lives  in a climate of rising 
violence  today,“ Woodbridge  stated  (La Nación, February 1, 2007). Monge wrote about  the 
oft‐proclaimed “wave of violence”18 (La Nación, October 25, 2004). 
The  tenor of  the articles  in La Prensa Libre  is  the same.  In  January 2008, assembly member 
Evita Arguedas  wrote  an  opinion  article  titled  “Tougher  Punishments  for  Delinquents  to 
Slow Down Insecurity.” She also argued for zero tolerance regarding “the wave of crime that 
is affecting the country.” Her article was based on a consistent “us and them” argument. She 
thus  demanded  “heavy‐handed  punishment  and  zero  tolerance  for  those,  who  steal  our 
peace” (La Prensa Libre, January 12, 2008). Also  in an opinion article  in La Prensa Libre, Luis 
























Secondly,  the call  for  tougher punishment  is widely accepted  in society, as well as  the  idea 
that delinquents often get off too lightly, whereby the self‐perception of peacefulness simul‐
taneously persists. This overall paradigm shift  is  in  turn sanctified by  the  latter argument. 
The authors would like to continue to be humanistic, as this is the Costa Rican way, but the 
rising  level of violence obstructs makes this difficult. Thirdly,  the argumentation often con‐
structs a “We”  in opposition  to an “Other,”  the  latter of which  is often  immigrants but can 
also  include youths, drug and alcohol abusers,  television  (which  shows violence) or  just a 
vague mobster. In  the following discussion I will  trace  these discourse  fragments back  into 
the past. 
In the 1990s the perception of a high and rising  level of violence was already an  important 




every day  (La Nación, April 29, 1994).  In  the  first weeks of May  there was virtually no day 
that  the  newspapers’  front  pages did  not  cover  the  youth  gang.  Soon  they  began  talking 























be  considered  socially  accepted  authorities.  Their  statements  can  be  viewed  as  carrying 
weight in society. 













article about a speech by President Arias  in  its editorial section. One of  the main problems 
Arias noted  in  the  speech was  the generally  rising  level  of delinquency  in Costa Rica  (La 




















the  following decades was also a  lower  frequency of articles generalizing and proclaiming 
the worst, as well as far less sensationalist language and far less graphic illustration. 



















One  Step Forward.” The  author wrote  about different  fatal muggings during  the week  to 
reason  that “the country has been experiencing a very worrisome and grave  increase  in  its 
crime problem  for quite some  time” and  that “the wave of crime  is abnormally grave.” He 
continued, “The inhabitants of the metropolitan area cannot sleep quietly; they cannot leave 
their  houses  alone;  and  they  cannot  abandon  the  bars  to  protect  their  windows,  nor  the 
alarms, nor weapons” (La Nación, March 2, 1976). Like several of the articles already cited, La 














The  tenor of newspaper  coverage on violence and  crime before  the 1970s was different  in 












economic problems  in  society as key  reasons. While  they differed  in  terms of  reasons and 
prevention, both authors absolutely agreed about the phenomenon of rising delinquency it‐








República  published  an  opinion  article  with  the  headline  “A  Country  Nearly  Defenseless 
against the Wave of Delinquency.” The author stated, “The smuggling, the rising thieveries 
[…],  the homicides,  the attacks against property,  they cannot control  this with words.” He 
further mentioned  drug  trafficking  as  an  important  problem  (La República, November  21, 
1967). The author of an article published in La Nación in September 1969 agreed, with refer‐







society cannot maintain  the passivity which  it has demonstrated up  to  this moment, 




























Finally,  I would  like  to  cite  two articles  from  the 1940s.  In  January 1948,  Isaias Castro,  re‐
ferred to as an expert  in criminal  law, wrote an article for La Prensa Libre with the headline 
“Crime Continues  its Path.” He pointed to growing criminality  in Costa Rica—acts such as 







To  summarize,  the  common  knowledge  (again  in  the  sense  of  Jäger  as  discursively  con‐
structed) about  rising crime and moral decline, about youth violence and drug abuse, and 
about  the need  to  strengthen  law and order already  existed  in  the 1940s and 1950s. Once 
again, the number of articles on this topic was much lower than in following decades and the 








This  section  proves  that  the  idea  of  a wave  of  violence  and  crime  has  always  held  sway 
among the Costa Rican public. Delinquency was part of the public agenda during the whole 
second half of the twentieth century (as it may also have been before), and the newspaper ar‐









ing,  encoding  already determines  the  limits of decoding. These  limits mark  the dominant 
discourse. That is, a text can only be encoded and decoded according to acknowledged social 
discourses  (Hall  2001:  172‐174). As Hall notes  on  the  topic  of  ideology,  “ideological  state‐
ments are made by  individuals: but  ideologies are not the product of  individual conscious‐
ness or  intention. Rather we  formulate our  intentions within  ideology“  (Hall 2002: 90). The 
consequent lack of argument to back up the proclaimed crime wave in the newspaper articles 
cited shows that the talk of crime already existed. If the proclamation of a crime wave were 



















the present,  claims  regarding  the general  increase  in  the problem  as well  as,  surprisingly, 
some concrete discourse fragments have persisted. Youth as well as drug and alcohol abuse 
have been perceived as sources of violence for the entire time. Both are constantly referred to 
as signs of  the moral decline of Costa Rican society. Another  important discourse  fragment 
that  is permanently repeated  is the sharp accusation against the state that  it  is  inactive and 
weak. In this context, a fundamental change in the dominant discourse has been the chang‐
ing role of politicians as speakers and protagonists over the time. 








less,  since  the mid‐1990s, violence,  crime,  and public  insecurity have  been  emphasized  in 
every speech, with only a very few exceptions.  
Additionally, while prevention and humanity were emphasized until  the 1990s,  today sug‐




citizen’s  security  as  a  national  priority  and  stated  that  law  and  order  would  need  to  be 






first  time  (Rodríguez 2001). This  later became a common phrase  in  the Costa Rican public 
discourse on crime, as if everybody would agree that Costa Rica was now at war. In his 2000 
speech, violence, crime, and insecurity had not played an important role (Rodríguez 2000).  
Nevertheless,  after  2001  they  constantly did,  and  the  tenor  remained  the  same:  the  crime 
problem was presented as one of the country’s biggest problems and the solutions were to be 
more  police,  stronger  laws,  surveillance,  and  tougher  penalties  (Rodríguez  2002;  Pacheco 
2003, 2005). While Pacheco highlighted his success  in fighting crime  in his 2005 speech and 
did not mention the topic in the following year (Pacheco 2004, 2005), since the inauguration 
of Arias  in  2006  violence  and  crime  have  again  been  treated  as major  national  problems 












is perceived  in  current Costa Rican public discourse  about  society  as  being much  greater 
(Huhn 2009b), this suggests the need to look for changes in the context of the discourse. Sev‐
eral things have changed fundamentally in Costa Rican society since the 1980s that may help 





one—has been  the establishment of a new development model.  In  the mid‐1980s  the Costa 
Rican economy and administration began  to change  in  the context of  the structural adjust‐
ment policies of the International Monetary Fund and the World Bank. In the economic sec‐
tor,  traditional agrarian goods were  increasingly phased out  in  favor of new export goods 




second  republic’s  social  order, was demolished  in  this  context. The  formerly  protectionist 
state was increasingly liberalized. First, the banking system was privatized in the 1980s. Sec‐
ond,  the  social  security  system was  cut back. While  some  fundamental public  institutions 
remained in the hands of the state in the 1980s and 1990s, at the beginning of the twenty‐first 
century  the  supporters  of  even  more  radical  liberalization  gained  the  upper  hand  (Vega 
































malls  in  contemporary Costa Rican  cities,  all  of which  have  been  built  since  the  1990s.20 
Spending time in the mall for shopping, eating, exercise at a fitness center, and as a side trip 
for oneʹs  leisure  time became more and more popular. Whether  intentional or not,  spatial 
segregation was an important side effect. As spending time in the mall was expensive and as 
the private owners controlled access  for  their clients’ best  interest,  the malls, as well as  the 
gated communities and many other  formerly public spaces  in  the country’s cities, had and 
continue to have strictly limited access. Therefore, the upper and middle class often did not 
have to encounter members of the  lower classes, either at work or during  leisure time. The 
lower classes were not wanted or  tolerated  in  the new world of  the malls.  the Costa Rican 
educational  system  also became  increasingly  segregated. While  the  state  continuously  cut 
spending  in public  schools and universities, private  schools and universities offered high‐
quality education for those who could afford it (Vega 1996). 
Finally, and also  in  the 1980s, an ultimate public enemy emerged  in public discourse—this 
time not as a threat in terms of social classes or milieus, but as an enemy to the Costa Rican 
nation: the illegal Nicaraguan (and later also Columbian, Salvadorian, and Caribbean) immi‐
grant. While  there had always been Nicaraguan  immigration  to Costa Rica  (Huhn 2005)—
and while Nicaraguans had always been subject to the ascription of negative characteristics 








general  immigration  law was adopted  in 1986. Under  the  law, what had  formerly been  ir‐
regular immigration was now declared illegal. As a result, many Nicaraguans became crimi‐
nals by definition and a majority of Costa Ricans began  to see a criminal  in every Nicara‐




se  (for potentially being  illegal)  and  as delinquents, while  statistics  from  this  time period 
(such as the nationality of imprisoned persons in Costa Rican  jails) disprove the perception 
that immigrants often committed crimes (Sandoval 2006: 277‐286). Nevertheless, the image of 






















tional airport upon his return  to Costa Rica. After a  few weeks of house arrest and  impris‐
onment he was provisionally released. Seven days  later, Rafael Ángel Calderón—president 
from 1990  to 1994—was arrested after  turning himself  in. He was provisionally released  in 
2005 and is actually running for president with the Social‐Christian Unity Party (PUSC). Fi‐




of  the political and administrative elite,  the new economic elite was particularly  involved; 
they were members of the new privatized banks and foreign companies who tried to invest 
in  the  formerly state‐owned and now  increasingly  liberalized  infrastructure of  the country. 
For  instance,  the French  telecommunications company Alcatel had paid off Rodríguez and 
Figueres in order to prevail in the tendering procedure of the modernization of the Costa Ri‐
can mobile telecommunications network (Huhn 2006). These corruption scandals resulted in 




















Several academic  studies  indicate  that  fear of crime can be an expression of general  social 
anxiety. Taylor and Jamieson (1998) link high rates of fear of crime in the United Kingdom in 





derstood  as  an  expression of  social  change  and disintegration,  as  Jackson  (2004  and  2006) 
also did on the basis of interviews in which he found a correlation between the fear of crime 
and perceived problems with social cohesion and living conditions. Furthermore, social sci‐






implicated)  than  to  fear of  crime, as Maxfield  (1987)  shows  in  the  case of graffiti, Burgess 
(1994) for garbage in public spaces, and Innes and Jones (2006) for youth hanging around in 
the streets. Finally, xenophobia intensifies the fear of crime (Garland 2001: 153). 
















truders  and  the  anti‐social),  a  lack  of  communication with  those  “others,”  and  increasing 





ened  all  the  time  if  he  is  reminded  everywhere  and  around  the  clock  of  the  existence  of 
crime? Although  the  talk  of  crime  existed  before,  the ubiquity  of  the  fear  of  and  outrage 
















shoot  these arguments down  to a  large extent. Furthermore,  the mistrust  in and  the pessi‐
mism about administrative institutions—like the police or the courts—reinforces the percep‐
tion that the state is not able to shelter its citizens. 
Thirdly,  fear of crime as well as social pessimism  is  today  fueled by  the Costa Rican mass 
media. As  I have  already discussed,  the worry‐generating media  sensationalism  (Fonseca/ 
Sandoval 2006; Vergara 2008) puts a permanent spotlight on the most violent, unsettling, and 
disturbing crimes  in the country and gives the  impression that these cases are the rule and 













and  the  state’s  policies  to  counteract  it  as  a  political‐publicist  circle  of  intensification 
(Scheerer 1978). The more the media publish stories on public insecurity, the more politicians 















liberal  legal  system.  Conversely,  he  can  score  by  being  tough  on  crime.  On  the  basis  of 
Simon’s work on “governing  through  crime”  (2007), violence and  crime as a new political 
priority can also be related to the paradigm shift in politics and social order. Simon argues, 




generated  social problems  and  as a new mechanism  for governing  society  in  the  sense of 
Foucault’s concept of governmentality. This would at least be an option for regaining power 
in a time in which the formerly protective and welfare‐oriented state is giving up a great deal 
of  its  influence on  society  in  favor of  liberalization and decentralization, and  in which  the 
portrayal of social problems as crime problems also exculpates governments. The prioritiza‐












this paper,  I  argued  that Costa Rican  crime  statistics,  the most  cited  source  in  the  talk  of 
crime, do not justify fear and panic without restriction. In contrast to the level of fear, crime 




to  their natural  identity. Nevertheless, on  the basis of  the president’s annual reviews of na‐
tional problems and priorities, I have also argued that this talk of crime was not systemati‐




Simon  has  proven  the  linkages  between  a  new  development  ideology  and  crime  in  the 
United States  since  the 1970s. He  traces how  conservatives  from Richard Nixon  to Ronald 
Reagan buried the New Deal by using crime and violence as a key argument against social 
welfare. The basis of their success was that society believed their evaluation of the New Deal, 
which—in  their eyes—had created a generation of  lazy social benefit scroungers who  took 
drugs, did not have respect for authority, and (therefore) were criminal. The cutbacks to the 
welfare state were—as a consequence—justified as the necessary recovery of  individual so‐
cial  responsibility  for oneself and  society,  intended  to  fight  crime and  anti‐social behavior 
and to re‐establish law and order (Simon 2007). In Simon’s eyes the result was a “culture of 
fear.” Evans  (1997)  and Garland  (2001:  97‐98) view Margaret Thatcher’s  cutbacks  in Great 




control has been heading  in  the  same direction as Garland describes  for  the United States 
and Great Britain since  the 1970s. Total surveillance of  the public  (by security cameras,  for 
example) and of the private (by moralizing alcohol consumption as a security matter, for ex‐
ample) is one example; the call to be tough on crime is another, as is the social acceptance of 





line of attack  requiring  such  social  control  should be questioned. However,  this argument 
can only be developed and empirically proven if it is not nipped in the bud by the spurious 
argument  that crime  is  the biggest social problem  in contemporary Costa Rica,  that every‐
thing used to be better, and that everyone who disagrees with these statements supports vio‐
lence and crime. Mario Ugalde’s quote in the introduction highlights how emotional the de‐
bate  about  violence  and  crime  in  Costa  Rica  today  is  and  how  hard  those  who  call  for 
thoughtfulness in the debate are attacked. 
As I finish this paper, the campaign for the 2010 presidential elections in Costa Rica has be‐




campaign, and  it  is more than probable that the topic will be a future priority  if Chinchilla 
wins the elections. What would then be the course of action in the coming years? Chinchilla 
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